Regression Analysis of some Leaf Parameters of Burley Tobacco by Jasminka Butorac
145
SUMMARY
Four parent burley tobacco cultivars and their six F1 hybrids were included in 
four-year trial, the aim of which was to investigate the manner of inheritance 
of five leaf parameters (lenght, width, area, thickness and weight), depending 
on their position on stalk, by means of regression analysis. The trial was set 
up according to the RCBD in four replications.
Superdominance in inheritance of leaf length, area and thickness, inde-
pendently of position on stalk, and in inheritance of width of 12th and 
18th leaf and weight of 18th leaf was estimated by the graphic method. No 
interallelic interaction is present by testing regression coefficient for the most 
investigation traits, except for length of 12th and 18th leaf. Distribution of 
parent genotypes on the scatter diagram along the expected regression line 
points to genetic divergence of the parents. The highest number of dominant 
genes were found for most studied traits for 6th leaf for the cultivar Poseydon 
and for 12th and 18th leaf for the cultivar TN 86.
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SAETAK
Èetiri roditeljska kultivara duhana tipa burley i est njihovih F1 hibrida bila su 
ukljuèena u èetverogodinja istraivanja naèina nasljeðivanja pet parametara 
lista (duine, irine, povrine, debljine i teine lista), ovisno o njihovu poloaju 
na stabljici, pomoæu regresijske analize. Pokus je proveden prema metodi 
sluèajnog bloknog rasporeda u èetiri ponavljnja. 
Grafièkom metodom procjenjena je superdominacija u nasljeðivanju duine, 
povrine i debljine lista, neovisno o poloaju lista na stabljici, kao i u naslje-
ðivanju irine 12. i 18. lista i teine 18. lista. Za veæinu istraivanih svojstava 
nije prisutna interalelna interakcija testiranjem koeficijenta regresije, izuzev za 
duinu 12. i 18. lista. Raspored toèaka dijagrama rasapa du oèekivane linije 
regresije ukazuje na genetièku divergentnost roditelja. Za veæinu istraivanih 
svojstava nositelj najveæeg broja dominantnih gena za 6. list bio je kultivar 
Poseydon, a za 12. i 18. list kultivar TN 86.
KLJUÈNE RIJEÈI
Nicotiana tabacum L., burley, regresijska analiza, parametri lista, poloaj 
lista na stabljici
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UVOD
Poznavanje naèina nasljeðivanja nekog svojstva od 
presudne je vanosti za uspjenost selekcijskog postu-
pka. Kako je veæina svojstava u duhana kvantitati-
vne prirode, i s obzirom da je jo uvijek nedovoljno 
poznata njihova genetska konstitucija, u svijetu se i 
dalje intenzivno radi na potpunom otkrivanju njiho-
vog nasljeðivanja. I ovim naim istraivanjima nasto-
jalo se potvrditi rezultate dosadanja istraivanja, 
ali i otkriti neke nove spoznaje vezana s naèinom 
nasljeðivanja kvantitativnih svojstava duhana. Kako 
se pojedinaèni uèinci gena ne mogu izravno mjeriti, 
razlièitim se statistièkim metodama nastoji otkriti 
priroda njihovog djelovanja. Jedna od takvih metoda 
je i regresijska analiza (Wr Vr grafovi). 
Cilj je naih istraivanja bio utvrditi na odabranim 
genetskim materijalima duhana tipa burley naèin 
nasljeðivanja pet parametara lista (duine, irine, 
povrine, debljine i teine lista) u ovisnosti i o njihovu 
poloaju na stabljici, pomoæu regresijske analize.
Prema nekim dosadanjim istraivanjima pomoæu 
regresijske analize parametri lista duhana naslje-
ðuju se razlièito ovisno o tipu duhana i izabranom 
genetskom materijalu, kao i vanjskim èimbenicima. 
Nasljeðivanje duine i irine lista na amerièkim 
tipovima duhana grafièkom su metodom istraivali 
Gopinath i sur. (1966), Espino i Gil (1980; 1982), 
Ibrahim and Avratovscukova (1982) i Pandeya i sur. 
(1983). Prema Gopinathu i sur. (1966) utvrðena je 
superdominacija u nasljeðivanju duine i irine lista, 
dok se prema Espinu i Gilu (1980; 1982), te Ibrahimu 
and Avratovscukovoj (1982) irina lista nasljeðuje 
parcijalno dominantno. Za razliku od navedenih 
istraivanja, prema Pandeyi i sur. (1983) duina lista 
nasljeðuje se parcijalno dominantno, a irina lista 
superdominantno. Nije bila prisutna interalelna inte-
rakcija. Prema Draiæu (1986) i Shoai Daylami i 
Honarnejadu (1996) lisna povrina nasljeðuje se 
superdominantno. Ukai (1991) je istraivao djelovanje 
okolinske varijance na dobivene vrijednosti na Wr Vr 
grafu. Prema njegovim istraivanjima veæi utjecaj na 
dobivene vrijednosti imali su roditelji koji posjeduju 
veæi broj recesivnih alela. 
MATERIJALI I METODE
Na Pokualitu Duhanskog instituta Zagreb u 
Bojakovini provedena su èetverogodinja istraivanja 
(1992-1995) u koja je bilo ukljuèeno deset genoti-
pova duhana tipa burley. Uz èetiri linijska kultivara 
duhana, amerièki linijski kultivar TN 86 (Miller, 1987) 
i tri linije Duhanskog instituta Zagreb - BL 1, Hy 71 
(Devèiæ i Bolsunov, 1975) i Poseydon (Devèiæ i sur., 
1984), u pokusu je bilo zastupljeno i est njihovih 
F1 hibrida dobivenih godinu dana ranije poloviènim 
dialelnim krianjem (Hy 71×TN 86, Hy 71×BL1, Hy 
71×Poseydon, Poseydon×BL1, Poseydon×TN 86 i 
TN 86×BL1).
Pokus je postavljen prema metodi SBR u èetiri pona-
vljanja. Pri uzgoju duhana koritena je standardna 
agrotehnika za taj tip duhana.
Prouèavani su sljedeæi parametri lista: duina, irina, 
povrina, debljina i teina. Duina lista mjerena je 
od vrha do baze lista, a irina na najirem dijelu 
lisne plojke u cm. Povrina lista u cm2 dobivena 
je umnokom duine i irine, te ranije utvrðenog 
koeficijenta za navedene genotipove (Butorac, 1994). 
Nakon suenja standardnim naèinom na istim listo-
vima odreðena je njihova teina u g vaganjem, a 
debljina mikrometrom u 10-3 mm. Svi parametri lista 
mjereni su na 6., 12., i 18. listu. Podaci su uzeti sa 
cijele parcele, to ukupno èini 80 podataka za svaki 
genotip i za svaki poloaj lista na stabljici. Statistièka 
obrada podataka analizom varijance za sva istraivana 
svojstva provedena je za èetverogodinji prosjek.
Na istraivanom materijalu za èetverogodinji prosjek 
provedena je regresijska analiza prema metodama 
Jinksa (1954), Haymana (1954) i Mathera i Jinksa 
(1971).
REZULTATI ISTRAIVANJA
Na osnovi provedene analize varijance za sva istra-
ivana svojstva i za svaki poloaj lista na stabljici 
utvrðene su statistièki opravdane razlike za èetvero-
godinji prosjek izmeðu roditelja i F1 hibrida (tablica 
1). U tablici 2 navedene su srednje vrijednosti rodi-
telja i njihovih F1 hibrida.
Kako bi se dobio uvid u naèin nasljeðivanja prouèava-
nih kvantitativnih svojstava procjenjena je regresijska 
analiza (grafovi 1-5). Oèekivana linija regresije sijeèe 
Wr os ispod koordinatnog poèetka, to ukazuje na 
prevladavanje superdominantnosti u nasljeðivanju 
duine, povrine i debljine lista na svim poloajima 
lista na stabljici, irine 12. i 18. lista, te teine 18. 
lista. irina 6. lista i teina 6. i 12. lista nasljeðuje 
se parcijalno dominantno. Razmotre li se dobiveni 
rezultati za sva istraivana svojstva i poloaje lista na 
stabljici, moe se reæi da nije prisutna interalelana 
interakcija testiranjem koeficijenta regresije, izuzev 
za duinu 12. i 18. lista, kada se koeficijent regresije 
signifikantno razlikuje od b=1. Raspored toèaka 
dijagrama rasapa du oèekivane linije regresije uka-
zuje na genetièku divergentnost roditelja. Za duinu, 
irinu, povrinu i teinu na poloaju 6. lista prema 
udaljenosti od koordinatnog poèetka vidljivo je da 
je najblii roditelj Poseydon (4), a na poloaju 12. i 
18. lista roditelj TN 86 (1). Iz toga slijedi da je u ovih 
roditelja utvrðen i najveæi broj dominantnih gena. Za 
debljinu 6. i 12. lista moe se izdvojiti i roditelj BL1 
(2). Najudaljeniji od koordinatnog poèetka za veæinu 
svojstava, neovisno o njihovu poloaju na stabljici, 
bio je roditelj BL1 (2), a za debljinu lista roditelj 
Hy 71 (3). Pojavljivanje toèaka dijagrama rasapa u 

















Tablica 2. Srednje vrijednosti roditelja i F1 hibrida za parametre lista na 6. 12. i 18. poloaju na stabljici od 1992-1995
Table 2. Means of parents and F1 hybrids for leaf parameters on 6th, 12th, and 18th position on the stalk from 1992-1995
Tablica 1. Analiza varijance za parametre lista na 6. 12. i 18. poloaju na stabljici od 1992-1995
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a) b = 0.66+/-0.21N.S.
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c) b = 0.53+/-0.09*
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b) b = 0.57+/-0.21N.S.
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c) b = 0.69+/-0.18N.S.
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a) b = 0.79+/-0.26N.S.
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b) b = 0.53+/-0.30N.S.
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c) b = 0.64+/-0.14N.S.
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Slika 2. Wr Vr grafovi za irinu 6. lista (a),
 12. lista (b) i 18. lista (c)
Figure 2. Wr Vr plots for width of 6th leaf (a),
 12th leaf (b) and 18th leaf (c)
Slika 1. Wr Vr grafovi za duinu 6. lista (a),
 12. lista (b) i 18. lista (c)
Figure 1. Wr Vr plots for length of 6th leaf (a),
 12th leaf (b) and 18th leaf (c)
Slika 3. Wr Vr grafovi za povrinu 6. lista (a),
 12. lista (b) i 18. lista (c)
Figure 3. Wr Vr plots for area of 6th leaf (a), 
12th leaf (b) and 18th leaf (c)
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poloaju na stabljici, za irinu 12. i 18. lista, duinu 
6. i 18. lista i teinu 18. lista ukazuje na prisutnost 
superdominacije.
RASPRAVA
Cilj oplemenjivanja bilja je, meðu ostalim, genetsko 
poboljanje ekonomski vanih svojstava. U duhana to 
su veæinom, uz agronomska i kemijska svojstva, i mor-
foloka svojstva, u koja se mogu ubrojiti i parametri 
lista. Kako se duhan uzgaja zbog lista, parametri lista 
zapravo su komponente prinosa. To su kvantitativna 
svojstva, a na njih veliki utjecaj imaju vanjski èimbe-
nici, ali i poloaj na stabljici. S obzirom da se radi o 
kvantitativnim svojstvima, èiji se pojedinaèni uèinci 
ne mogu izravno mjeriti, razlièitim se statistièkim 
metodama nastoji otkriti priroda njihova djelovanja. 
Jedna od metoda je i regresijska analiza. Naalost, 
zbog jo nedovoljno poznate genetske konstitucije tih 
svojstava, selekcija se jo uvijek vri prema fenotipskoj 
vrijednosti.
Prema dosadanjim istraivanjima naèina nasljeðiva-
nja nekih parametara lista (duine, irine, povrine) 
pomoæu regresijske analize dobiveni su, u ovisnosti 
o genetskom materijalu, razlièiti rezultati. Nije se, 
meðutim, istraivao i naèin nasljeðivanja s obzirom 
na poloaj lista na stabljici. Prema vlastitim istraiva-
njima dobivene su i neke razlike s obzirom na poloaj 
lista na stabljici za irinu i teinu lista. Meðutim, ako 
se pogledaju rezultati naèina nasljeðivanja s obzirom 
na istraivano svojstvo, duina, povrina i debljina 
a) b = 0.78+/-0.31N.S.
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b) b = 0.82+/-0.08N.S.
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c) b = 0.43+/-0.35N.S.
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c) b = 0.50+/-0.23N.S.
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Slika 4. Wr Vr grafovi za debljinu 6. lista (a), 
12. lista (b) i 18. lista (c)
Figure 4. Wr Vr plots for thickness of 6th leaf (a), 
12th leaf (b) and 18th leaf (c)
Slika 5. Wr Vr grafovi za teinu 6. lista (a), 
12. lista (b) i 18. lista (c)
Figure 5. Wr Vr plots for weignt of 6th leaf (a), 
12th leaf (b) and 18th leaf (c)
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lista nasljeðuju se superdominantno, neovisno o 
poloaju na stabljici. To potvrðuju i istraivanja 
Gopinatha i sur. (1966), Espine i Gila (1980; 1982), 
Ibrahima i Avratovscukove (1982) za duinu lista i 
Draiæa (1986) i Shoai Daylame i Honarnejada (1996) 
za povrinu lista. irina lista u naim istraivanjima 
mijenjala se u ovisnosti o poloaju na stabljici. Za 6. 
list (donje liæe) ustanovljena je parcijalna dominacija, 
a za 12. i 18. list (srednje i gornje liæe) superdomi-
nacija. Buduæi da je za duhan od veæe komercijalne 
vanosti srednje i gornje liæe, i za to svojstvo moe se 
reæi da se nasljeðuje superdominantno. To potvrðuju 
i istraivanja Gopinatha i sur. (1966) i Pandeye i sur. 
(1983).
Razmotre li se dobiveni rezultati regresijske analize, 
veæina istraivanih parametara lista nasljeðuje se, 
ipak, vie pod utjecajem neaditivne varijance (duina, 
irina, povrina, debljina). Prema tome, za oèekivati 
je i znaèajan heterozis uèinak, koji bi se komercijalno 
mogao iskoristiti u proizvodnji F1 hibrida, buduæi se 
radi o roditeljima ire genetske osnove.
ZAKLJUÈCI
Na osnovi provedenih èetverogodinjih istraivanja 
naèina nasljeðivanja pet parametara lista duhana tipa 
burley (duine, irine, povrine, debljine i teine) i 
u ovisnosti o njihovu poloaju na stabljici pomoæu 
regresijske analize, mogli bi se donijeti sljedeæi 
zakljuèci:
1. Prema provedenoj analizi varijance prisutne su 
statistièki opravdane razlike izmeðu roditelja 
i F1 hibrida za sva istraivana svojstva za 
èetverogodinji prosjek.
2. Utvrðeno je da se veæina istraivanih svojstava 
nasljeðuje pod utjecajem neaditivne varijance 
(duina, povrina i debljina), neovisno o poloaju 
lista na stabljici. Isto tako, neaditivna varijanca 
imala je veæi utjecaj i u nasljeðivanju irine 12. i 
18. lista, kao i teine 18. lista.
3. Za duinu 12. i 18. lista prisutna je interalelna 
interakcija testiranjem koeficijenta regresije.
4. Za veæinu istraivanih svojstava nositelj najveæeg 
broja dominantnih gena za 6. list bio je kultivar 
Poseydon, a za 12. i 18. list kultivar TN 86.
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